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буюк немис шоири ва мутафаккири Гёте ҳайкалининг очилиши халқларимиз
ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликнинг янги тимсолига айланади...
Биз Германия билан узоқ муддатли ва кўпқиррали алоқаларни
ривожлантиришга, ўзаро ишончга асосланган, юксак даражадаги мулоқотни
сақлашга муҳим аҳамият берамиз. Аминманки, бугунги музокаралар натижалари
Ўзбекистон-Германия муносабатларида янги уфқларни очиб беради.»
Чиндан ҳам адабиётимиз мустаҳкам дўстликка сабаб бўлди, дўстлик эса
ижодий муҳитга, янги-янги асарлар ёзилишига, ижтимоий муаммоларнинг ҳал
этилишига, ҳатто сиёсий-иқтисодий алоқаларнинг ривожланишига замин яратди.
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ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ГЕНЕРОНИМЛАР ВА
ХАЛҚ ТОПИШМОҚЛАРИ
Ш.М.Искандарова, ФарДУ профессори
Холдарова Ирода.Валижоновна., ФарДУ катта ўқитувчиси
Аннотация. мақолада ўзбек тилидаги генеронимлар билан халқ топишмоқлари
ўртасидаги муносабат ёритилган. унда генеронимларнинг топишмоқларда қўлланилиши
ҳамда генеронимларга ишора қилувчи мантиқий воситалар хусусида фикр юритилади.
Калит сўзлар: генероним,топишмоқ, этнография, тагмазмун, яралиш, туғилмоқ,
она сути, она, бола, бўғоз, қисир.
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ГЕНЕРОНИМЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ И
НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ
Ш.М.Искандарова, профессор ФерГУ
И.В.Холдарова, старший преподователь ФерГУ
Аннотация. в статье освещены вопросы отношения генеронимов в узбекском
языке с народными загадками. в ней описаны использование генеронимов в составе загадок, а
также логические средства указывающие на генеронимы.
Ключивые слова: генероним, загадка, этнография, презуппозиция, создание,
рождение, материнское молоко, мать, ребенок, стельная, яловая.

GENERONYMS IN THE UZBEK LANGUAGE ANDRIDDLES
Sh.M.Iskandarova, FerSU professor
I.V.Kholdarova, senior teacher of FerSU
Annotation. the article describes the relationship between uzbek generonyms and folk
riddles. it discusses the use of generonyms in puzzles and the logical means of referring to
generonyms.
Key words: generonym, riddle, ethnography, original content, creation, birth, breast milk,
mother, child, throat, barren.

Муайян бир халқнинг маданий-маърифий меросларидан бири бўлган
топишмоқлар орқали халқ донишмандлиги, зукколиги акс этади. “Топишмоқлар
инсон идроки, кузатувчанлиги, поэтик тасаввур қобилиятини ўстирувчи ақлнинг
қувноқ ўйини, маънавий дам олиш воситасигина бўлиб қолмай, аждодларимизнинг
руҳий олами, тарихий ўтмишини билишда калит вазифасини ҳам ўтайди” [4,3-бет].
Ўзбек халқ оғзаки ижодига тегишли жанрларга хос манбаларнинг тил
хусусиятларини ўрганишда, улардаги турли-туманлик яққол намоён бўлади. Шуни
инобатга олган ҳолда топишмоқлар тилини ўрганиш ўзбек тилининг ўзига хос
хусусиятларини белгилашда муҳим аҳамиятга эга [2].
Топишмоқлар маълум бир халқнинг тафаккури, зукколиги, идрокини, айни
вақтда, унинг ҳозиржавоблигини намоён этувчи воситалардан саналади. Шунга
асосан, халқ ҳаёти, дунёқараши, тасаввурини ифодалаши орқали топишмоқлар
нутқимизни бойитувчи восита вазифасини бажаради. Филологияга доир
тадқиқотларда топишмоқлар ҳам тадқиқотчилар эътиборини у ёки бу тарзда
жалб этган бўлиб, дастлаб топишмоқларга фольклор, этнографиянинг ўрганиш
объекти сифатида ёндашилди. Ўзбек тилшунослигида ҳам топишмоқлар
юзасидан айрим изланишлар олиб борилган. Хусусан,
Ж.Абдуллаев,
М.Сапарниязова, У.Қобуловаларнинг тадқиқотларида топишмоқлар лингвистик
асосда маълум даражада таҳлил этилган. Жумладан, Ж.Абдуллаев ва
У.Қобулованинг илмий ишлари бевосита топишмоқларнинг лексик-семантик
хусусиятларига
алоқадор
бўлса,
М.Сапарниязованинг
номзодлик
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диссертациясида
топишмоқларнинг
монографик асосда тадқиқ этилган [1;3;5].

семантик-синтактик

хусусиятлари

“Топишмоқлар топилиши зарур бўлган нарса ва ҳодисаларнинг муҳим
белгиларини ажратиш асосига тузилади. Топилиши зарур бўлган нарса ва
ҳодисаларнинг номи яширилгани ҳолда, унинг муҳим белгилари топишмоқнинг
шаклий структурасида ўз ифодасини топади” [5,3-бет].
Ўзбек тилидаги генеронимлар ҳам бевосита ана шу нуқтаи назардан таҳлил
этилганда, икки хил ҳолат кузатилди: биринчидан, топишмоқ орқали “яралиш”
семали предмет, ҳаракат, жараён англатувчи бирликларни аниқлаш, иккинчидан,
тагмазмунни аниқлашда восита бўлувчи генеронимларнинг вазифасини очиш.
Масалан, биринчи ҳолатда:
Пиширса ош бўлур,
Пиширмаса қуш бўлур (Тухум) [4]15.
Берилган топишмоқда тухум лексемасига хос икки хил вазият англашиляпти,
бири тухумни қайнатиш, қовуриш орқали озиқ-овқатга айлантириш жараёни,
иккинчиси эса тухумни бостириш орқали жўжа, яъни тухумни очиб чиқиб, қушнинг
пайдо бўлиши назарда тутилган. Бу ерда пишириш жараёни орқали ошга, овқатга
айланиб, тугаш ҳисобга олинса, пиширмаса, яъни бостириш орқали тухумни ёриб
чиқиб қушга айланиши, ҳаётнинг бошланишига эътибор қаратилади.
Таъкидлаш зарурки, генеронимлар ўртасидаги антисемик муносабат
топишмоқлар матни орқали ҳам ўз аксини топади. Балиқ номини топишга
қаратилган қуйидаги топишмоқда туғилиш ва ўлишга боғлиқ генеронимлар
қўлланилган:
Сувда туғди, ерда ўлди (Балиқ).
Мазкур топишмоқда балиқнинг яшаш тарзига хос ҳолат берилган бўлиб,
унинг кўпайиш (туғилиш) жараёни сув билан боғлиқ эканлиги, қуруқликда ҳаёт
кечира олмаслиги назарда тутилган. Айтиш зарурки, бу ўринда генеронимлар
денотатив маъносини сақлаган. Худди шунинг каби капалак ҳашароти ҳақидаги
топишмоқда ҳам шу ҳолат кузатилади:
Қаноти бор, қони йўқ,
Тухум қўяр сони йўқ (Капалак).
Келтирилган топишмоқда капалак лексемаси маънолари таркибидаги энг
муҳим семалар, яъни “қанотли”, “қони йўқлик”, “тухум қўювчи”, капалак тухумига
хос “миқдор” семалари топишмоқ жавобини аниқлашга хизмат қилган. Бу ерда ҳам
“яралиш” семали генероним бўлган тухум қўймоқ бирикмаси ўз маъносида келган.
Ўсимликлар ҳақидаги топишмоқларда ҳам топилиши зарур бўлган
тушунчани ифодаловчи лексемалар, уларга хос белгилар, маъно хусусиятлари
сақланиши мумкин. Масалан:
Ердан кўкариб чиқар,
Бағридан олтин оқар (Пахта).
Бу топишмоқда пахтанинг кўкариб чиқиши, ҳосили эса ноёб, қимматбаҳо
эканлигига ишора кузатилади. Кўкармоқ лексик бирлигига хос “яралиш”, “униш”
15

Ўзбек топишмоқлари. Тошкент: Ўқитувчи, 1991. (Кейинги топишмоқлар ҳам шу манбадан олинди.)
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семаси генератив белгига эга. Шу билан бирга, мазкур топишмоқда олтин оқар
ифодаси ҳам берилган бўлиб, пахта ўсимлигининг тасвирий ифодаси оқ олтин
бирикмасига тегишли белги эътиборга олинган.
Маълумки, халқ топишмоқлари одатда “икки қатордаги мазмуний тузилишга
эга бўлади. Биринчи қаторда шаклий тузилиш бирликлари маъносидан келиб
чиқадиган юза мазмун, иккинчи қаторда эса шаклий тузилиш бирликлари остида
ифодаланаётган ва тингловчининг тил кўникмаси асосида англашиладиган
тагмазмун. Топишмоқларда тагмазмуннинг мавжудлиги уни метафорик матнга
айлантиради. Бу эса метафорик матннинг мазмуний тузилишида топилаётган нарса
ва ҳодисанинг дифференциал белгилари марказий ўринни эгаллашини кўрсатади”
[5,3-бет].
Кўриниб турибдики, тагмазмунни аниқлашда генеронимлар муҳим восита
вазифасини бажаради. Генеронимларга боғлиқ топишмоқларда бундай ҳолат кўп
кўзга ташланади. Масалан, айнан пахта ўсимлигига хос топишмоққа эътибор
қиламиз:
Момиққина онаси,
Ёғлиққина боласи (Пахта, чигит).
Ушбу топишмоқ воситасида пахта лексемасига хос “юмшоқлик”, чигит
лексемасига хос бўлган “ёғли” семаси англашилган. Генеронимлар билан боғлиқ она
ва бола лексемалари орқали чигит(бола)нинг пахта(она) ичида пайдо бўлишига
ишора сезилади.
Шунингдек, гармдори ҳақидаги топишмоқда ҳам она, бола сингари
генеронимлар билан алоқадор сўзлар иштироки кўринади:
Қонга ўхшаш, қони йўқ,
Боласининг сони йўқ (Гармдори).
Бу ерда гармдорининг рангига хос “қизиллик”, уруғига хос “кўплик” семалари
орқали топишмоқдан англашилган мазмун аниқланади. Уруғининг жойлашиш
ўрни, кичиклик белгиси бола лексемаси билан туташтиради.
Худди шундай жараён тарвуз полиз экинига тегишли сўз ҳақидаги
топишмоқда ҳам кузатилади:
Мен ажаб ҳайронман бир нарсага,
Қозиқда бойловли турибди-ю,
Онаси боласининг қорнида (Тарвуз).
Бу ерда берилган топишмоқ мазмунан тескари ифода бергандек, яъни
тарвузнинг уруғи – она, тарвуз – бола. Одатда бола онанинг қорнида пайдо бўлиши,
топишмоқда тарвузга нисбатан аксинча она боланинг қорнида дейилиб, тарвузга хос
муҳим белги кўрсатиляпти.
Аслида бундай тескари мазмундаги топишмоқларни барча уруғли, данакли
ўсимликларга нисбатан ишлатиш мумкин. Топишмоқларда метафорик мазмун
орқали халқ зукколиги намоён бўлади. Ушбу топишмоқдан ҳам кўриняптики, она,
яъни уруғ, бола – тарвуз, боласининг қорнида ифодаси орқали тарвуз ичида уруғининг
мавжудлигига ишора қилинмоқда. Бу ерда берилган мазмун остида “яралиш”
семаси билан бирга, “давомийлик” семаси ҳам ифодаланган, тагмазмунни
ифодалашда генеронимларнинг ўрни алоҳида кўзга ташланмоқда.
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“Ўзбек топишмоқлари” китобида уй-жой ва унга тегишли жиҳозлар ҳақидаги
топишмоқлар орасида уй-жой қурилиши билан боғлиқ қуйидаги топишмоқ
эътиборимизни тортди:
Онаси қорнида боласи кўндаланг ётибди (Тўсин, васса).
Ушбу топишмоқда тўсин онага, васса болага ўхшатилган бўлиб, умумий асос
“ҳажм”, тўсиннинг катталиги она лексемаси орқали, вассанинг унга нисбатан кичик
экани бола лексемаси ёрдамида берилган.
Уй-жой жиҳозлари ҳақидаги топишмоқлар орасида кўрпага тегишли бўлган
қуйидаги топишмоқда эса генеронимлар бевосита иштирок этган:
Кечаси бўғоз,
Кундузи қисир (Кўрпа).
Кўринадики, кўрпанинг кечаси хизматда бўлиши, яъни ичига одам кириши
билан боғлиқ ҳолат ҳомиладор лексик бирлигининг “қорнида боласи бор” семаси
билан мантиқан туташади.
Генеронимлар билан ассоциатив муносабатга киришувчи бола, она, ота, она
сути сингари қатор луғавий бирликлар доирасида она сути бирикмасига алоҳида
тўхталиб ўтиш мумкин. Бу бирикма халқ топишмоқларида шундай ҳолда ўз аксини
топган:
Ерга кўмилмайди,
Косага қуйилмайди,
Дунёда ҳамма одам
Ичмай қўймайди (Она сути).
Она сутига хос бўлган “азизлик” (ерга кўмилмайди), “миқдор”, “камлик” (косага
қуйилмайди), “гўдаклар учун озуқа” (ичмай қўймайди) сингари муҳим семалар
топишмоқнинг жавобини топишга йўл очмоқда.
Шунингдек, ҳаётнинг давомийлигини, тириклик даврига хос кетма-кетликни
аниқлашга қаратилган қуйидаги топишмоқларда ассоциатив муносабатга киришган
болалик лексемасининг айрим семалари маълум белгилари билан намоён бўлади:
Эрта билан тўрт оёқлаб юради,
Тушда икки оёқлаб юради,
Кечқурун уч оёқлаб юради.
Ёки:
Тўртида тариқдай,
Ўттизда айиқдай,
Тўқсонида товуқдай.
(Одам – болалиги, йигитлиги, кексалиги).
Бу топишмоқларда болалик луғавий бирлигига хос “бошланиш” семаси эрта
билан, “кичиклик” семаси эса тариқдай ифодаси билан берилиб, ҳаёт лексемасига
хос “давомийлик” семаси тушда (ўрта ёш), кечқурун (кексалик); “ўсиш” семаси эса
кейинги қаторларда акс этган.
Бир отадан беш ўғил.
Ёки:
Икки онага бештадан бола,
Ҳар бирининг оти бор (Қўл, бармоқлар).
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Берилган топишмоқларда ота, она, бола лексемалари иштирок этган бўлиб, бу
бирликлар ҳам генеронимлар билан ўзаро ассоциатив боғланади. Топишмоқларда
ота, она лексемаларини “яралиш”, “яқинлик” семалари бола лексемаси билан
боғлайди.
“Топишмоқларда
фикрлаш
фаолиятининг
натижасида
номаълум
воқеликнинг маълум воқеликка айланиши учун ифодада яширин семантик
компонент иштирок этади, яъни топишмоқда сўзловчи назарда тутган ахборот
ошкора баён қилинмасдан, яширин мазмун кўринишларидан иборат бўлади” [3,14бет].
Хусусан, ўзбек халқ топишмоқлари баъзан назмда, баъзан насрий шаклда
берилади. Насрда берилган топишмоқлар эртакли топишмоқлар деб ҳам
юритилади.
Жумладан, ана шундай эртакли топишмоқлардан бирида мақтанчоқ бир
подшонинг овга чиқиши, ови юришмагач, бир болани учратиши, улар ўртасида
бўлиб ўтган суҳбат шундай берилади:
“Подшо сўрайди:
–
Бизларни нима сўйиб меҳмон қиласан?
Шунда бола:
–
Топсак бирни, топмасак иккини сўямиз, – деб жавоб берибди.
Подшо боланинг жавобидан ҳайрон қолибди. Кейин вазирларига:
–
Бу боланинг гапида бир хосият бор, буни бир синаб кўрамиз, – дебди.
Подшо одамлари билан билан боланинг уйига борибди. Бола подшони, унинг
одамларини яхшилаб меҳмон қилибди. Подшо боладан:
–
Бола, сен нечта қўй сўйдинг? – деб сўрабди. Шунда бола:
–
Бирни топмадик, шунинг учун иккини сўйдик, – деб жавоб қайтарибди.
Подшо яна таажжубланиб:
–
Бирни топмасанг, иккини қаердан топиб сўясан? – дебди.
–
Бизнинг бир бўғоз совлиғимиз бор эди, бошқа бир қўй тополмай, шу бўғоз
қўйни сўйдик. Ўзини сўйгандан кейин боласи ҳам ўлди. Ана, иккисини сўйдик деганнинг
маъниси шу, – дебди ҳалиги бола”. (Ўзбек топишмоқлари, Боланинг жавоби).
Кўриниб турибдики, мазкур эртакли топишмоқда бир, икки сингари
лексемалар орқали қўйнинг жинсига ишора қилинмоқда. Хусусан, бўғоз совлиқни
ифодалаш учун икки сўзидан ўринли фойдаланилган. Бу ерда ҳомиладорлик
белгисига хос бўлган “қорнида боласи борлик”, “миқдор” семалари орқали, қўйнинг
қўчқор (бир) эмас, балки бўғоз совлиқ (икки) эканлиги тагмазмун остига яширилган.
Хуллас, топишмоқларда топилиши зарур бўлган нарса ва ҳодисаларнинг
муҳим белгилари ажратилади. Топишмоқ орқали “яралиш” семали предмет,
ҳаракат, жараён англатувчи бирликларни аниқлаш ҳамда тагмазмунни ёритишда
восита бўлувчи генеронимларнинг вазифасини очиш ҳам муҳим масалалардан
саналади.
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НУТҚИЙ ВАЗИЯТ БИЛАН БОҒЛИҚ МУЛОҚОТ ШАКЛЛАРИ
Кахаров Қобил Шуҳрат ўғли Фарғона давлат университети ўқитувчиси
Аннотация. мақолада турли халқлар коммуникация жараёнининг ўзига хос
хусусиятлари, нутқий мулоқот, нутқий этикет ва уларнинг нутқ вазияти билан узвий
боғлиқ эканлиги ўзбек ва немис нутқий этикетлари асосида ёритилади.
Калит сўзлар: нутқий этикет, коммуникация, нутқ маданияти, нутқий
вазият, хулқ-атвор, расмий ва норасмий мулоқот, саломлашиш, хайрлашиш.
ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИЕЙ
Кахаров Қобил Шуҳрат ўғли переподаватель Ферганского государственного
университета
Аннотация. в статье рассматриваются особенности коммуникативного процесса
разных народов, речевого общения, речевого этикета и их неразрывная связь с речевой
ситуацией на основе узбекского и немецкого речевого этикета.
Ключевые слова: речевой этикет, общение, культура речи, речевая ситуация,
поведение, формальное и неформальное общение, приветствие, прощание.
FORMS OF COMMUNICATION ASSOCIATED WITH A SPEECH SITUATION
Kaxarov Qobil Shuhrat o’g’li Lecturer of Ferghana State University
Annotation. the article examines the features of the communicative process of different
nations, speech communication, speech etiquette and their inextricable connection with the speech
situation on the basis of uzbek and german speech etiquette.
Key words: speech etiquette, communication, culture of speech, speech situation, behavior,
formal and informal communication, greeting, farewell.
Ўтган асрнинг сўнгги йилларидан бошлаб жаҳон тилшунослигида ўзаро
мулоқот, турли халқлар учун хос бўлган нутқий алоқа билан боғлиқ муаммоларга,
уларнинг ўзига хос томонлари, фарқли жиҳатлари, алоқа-аралашувнинг миллиймаданий белгиларини ўрганишга жиддий эътибор қаратилмоқда. Бу эътибор,
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